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Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të pjesshme
për Shkallën Bachelor
ABSTRAKTI

Projektet inxhinierike duke qenë se janë unike dhe procese jo përsëritës, kanë një shkallë të
lartë pasigurie në përmbushjen e objektivave të përcaktuara në projektin teknik dhe gjatë
fazës së planifikimit të tyre. Duke qenë të pasigurta për nga përmbushja e objektivave lindë
nevoja për një planifikim më ambicioz dhe me fokus të veçantë. Paraqitja grafike e aktiviteteve na
mundëson të kemi një pasqyre mbi ecurinë e projektit.
Secili aktivitet në ndërtim ka kohen e fillimit dhe kohen e mbarimit. Aktivitete ndërtimore munde
te jene ne funksion te aktiviteteve paraprake por munde te zhvillohen edhe si te pavarura.
Me zhvillimin e ndërtimtarisë si industri dhe teknologjisë se kompjuterëve kanë evoluar edhe
metodat e planifikimit të planeve dinamike.
Metodat më të përdorura për planifikimin e aktiviteteve ndërtimore janë:


Metoda rrjetore



Metoda Probabilitare- P.E.R.T



Ganttogrami

Kjo temë diplome ka për qëllim studimin e aktiviteteve ndërtimore në funksion të këtyre
metodave dhe si mostër shqyrtimi do trajtoj objektin P+2 dhe gjithashtu paraqitjen e aktiviteteve
ndërtimore të tijë në ganttogram.

Fjalët kyçe: Projektet inxhinierike, Planet dinamike, Metodat e planeve dinamike, Aktivitet
ndërtimore
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ABSTRACT

Engineering projects being unique and non-repeating processes have a high degree of
uncertainty in meeting the objectives set in the technical project and during their planning phase.
Being insecure by meeting the objectives creates a need for more ambitious planning and with a
particular focus. The graphical presentation of the activities enables us to have an overview of
the progress of the project.
Each construction activity has a start time and a finishing time. Construction activities may be in
the function of preliminary activities but can also be developed as independent.
With the development of construction as industry and technology of computers have evolved
also methods of planning of dynamic plans.
The most commonly used methods for planning the construction activities are:
• Networking method
• Probability Method - P.E.R.T
• Ganttogrami

This master's thesis aims at studying construction activities in function of these methods and as a
screening sample I will treat the object P + 2 and also the presentation of its construction
activities

in

a

ganttogram.

Key words: Engineering Projects, Dynamic Plans, Dynamic Plan Methods, Construction
Activities
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1. HYRJE
Industria e ndërtimit ndryshon ndjeshëm nga industritë prodhuese tradicionale siç janë industria
e automobilave, ushqimit të konsumit dhe industrisë tekstilit. Në vijim, krijohet një kuptim i
përbashkët i veçorive të industrisë së ndërtimit, produkteve, proceseve të prodhimit dhe palëve të
interesit dhe diskutohet ndikimi e industrisë së ndërtimit për ekonominë kombëtare dhe
ndërkombëtare.
Megjithëse është një industri e vjetër dhe duket e mirë strukturuar nga ana organizative, ndërtimi
është ende një industri e paqëndrueshme në aspektet ekonomike, ekologjike dhe sociale. Duke u
përqendruar në mjetet ekonomike, ndërtimi karakterizohet nga proceset e prodhimit me kohë dhe
kosto, të cilat e bëjnë të prirur për të prodhuar rreziqe dhe dështime, kryesisht në aspektin e
kohës dhe të kostos. Në praktikë, kjo do të thotë që performanca e projekteve të ndërtimit është
zakonisht e ulët. Në veçanti, projektet e ndërtimit shumë shpesh vonohen dhe mbi buxhetin. Kjo
nuk është vetëm për shkak të problemeve që ballafaqohen gjatë planifikimit të projektit, por edhe
gjatë proceseve të ngjashme siç janë (pranimie teknike) dhe menaxhimi i materialeve. Përveç
aspektit ekonomik, ndikimet negative mjedisore përfshijnë përafërsisht 30-40% të konsumit
global të energjisë, si dhe 20 - 30% të emetimeve të gazrave që mund të ndiqen në industrinë e
ndërtimit (UNEP 2007). Përfundimisht, këto probleme na bëjnë te ditur se në industrinë e
ndërtimit kemi vende për përmisime të vazhdueshme.
Për më tepër, industria e ndërtimit mund të konsiderohet si një industri unike pasi projektet janë
të orientuara nga kërkesa dhe dëshira e klientit. Zinxhiri i furnizimit të industrisë së ndërtimit
është mjaft specifik dhe në krahasim me atë të industrive tjera prodhuese mund të vërehet se ka
një kompleksitet me të lartë për shkak të natyrës unike të projekteve dhe mjedisit shumë të
pasigurt.
Menaxhimi shkencor është një prej drejtimeve organizative më të popullarizuara, i cili edhe sot
zhvillohet me tendencë që të “automatizojë’’procesin e menaxhimit. (Oberlender. 2000). Kjo
arrihet përmes zëvendësimit të dukurive organizative me modele të ndryshme matematikore dhe
jo matematikore, ashtu që këto dukuri të studiohen në mënyrë pragmatike-shkencore. Në këtë
drejtim, për realizimin e çdo pune, pëdoren metoda standarde të studimit si: studimi i kohës,
studimi i lëvizjeve, studimi i punës, hulumtimet operacionale dhe së fundi inxhinieringu
industrial.
1

Qëllimi - i këtij punimi është krijimi i një pasqyreje të qartë rreth planifikimit të projektit të
ndërtimit. Duke marrë parasyshë që menaxhimi i projektit është një aftësi thelbësore në
industrinë e ndërtimit, proceset e planifikimit të projekteve me cilësi të lartë janë të nevojshme
për suksesin e projektit.
Për realizimin e përpikët të projektit të ndërtimit është e domosdoshme që plani dinamik të
kalkulohet sakët, duke i përfshirë të gjitha burimet asetet në posedim. Dëshira dhe vullneti për të
vazhduar karrieren time ne fushën e organizimit të punës ka qenë njëra nga arsyet e këtij
hulumtimi, andaj studimin nga lloje të ndryshme literaturash e kam konsideruar si përmirësim
mbi njohuritë e mija në këtë fushë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Historia e planeve organizative në lëmin e ndërtimit
Industria e ndërtimit mund të konsiderohet si një nga industritë më të vjetra të organizuara
përgjatë ciklit jetësor të njeriut. Shembuj konkret janë piramidat egjiptiane (mijëvjeçari i tretë
BC) sistemet e ujësjellësit që furnizonin me ujë qytetet dhe zonat bujqësore, minierat, teatrot dhe
arenat në Romë si dhe shumë e shumë monumente që i kanë mbijetuar kohës dhe si të tilla na
bëjnë të kuptojmë se për ndërtimin e tyre është nevojitur një organizim kompleks.
Konceptin e parë të “Project Manager” e ka paraqitur Vitruvio me veprën e tij në formë
dorëshkrimi të quajtur “De Architectura” të shkruar rreth viteve 30 mbas lindjes së Krishtit. Ai
mendonte se veprat inxhinierike para se të ndërtoheshin duhet të ishin të mbështetura në bazat
ligjore të kohës, të zgjidhej me kujdes vendi i ndërtimit dhe t’i jepej një rëndësi të veçantë
menaxhimit të kostos. Ai theksonte rëndësinë e figurës së “Project Manager” i cili kishte
përgjegjësinë kryesore për eficencën e realizimit të punimeve dhe duhet të kishte një ndërthurje
të kompetencave teknike, menaxheriale, ekonomike dhe juridike. Me kalimin e viteve evoluoi
dhe koncepti i personit përgjegjës për ndërtimin e veprave inxhinierike, ku nuk ishte më arkitekti
figura qendrore e ndërtimit të projektit por u fut koncepti inxhinierit, profesionistë të cilët kishin
kryer studime në shkencat matematikore. (Smith. 2004). Organizmi i punës si shkencë paraqitet
në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX. Disa principe të kësaj shkence janë
përdorë qysh në kohërat e lashta. Struktura organizative ka mbetur kryesisht e ngjajshme për
shekuj me radhë në industrinë e

ndërtimit, përveç arritjeve të fundit të standardizimit të

ndërtimit me koncept modular dhe komponentëve të parafabrikuara të standardizuara, koncepte
kto të marra nga industritë prodhuese. Pothuajse secili shtet ka kontribuar në një formë në
pasurimin e kësaj lëmie andaj shkenca e organizimit të punës fillon me punimet e para
sistematike dhe hulumtuese të disa autorëve në lëmin e drejtimit të prodhimtarisë industriale
(Rodiqi. 2004).
2.2. Planifikimi në ndërtimtari
Industria e ndërtimit ndryshon nga industritë prodhuese siç janë industria e automobilave,
ushqimit dhe industrisë tekstile. Planifikimi në fushën ndërtimore shqyrton një kuptim të
përbashkët të veçorive të industrisë së ndërtimit, produkteve, proceseve të prodhimit dhe palëve
3

të interesit . Industria e ndërtimit vuan nga ciklet e kërkesës së paqëndrueshme dhe efektit të
nënkontraktimit gjë që shkakton jo stabilitet tek kompanitë ndërtimore. (Dainty et al. 2001).
Menaxhimi i projekteve të mëdha përfshin një shkallë të lartë të koordinimit dhe vendimmarrjes
dinamike për të mbajtur kontrollin e duhur mbi projektin (Tha 2005). Prandaj planifikimi është
hapi i parë që merret para çdo fillimi të projektit.
Çka është projekti ? Projekti është një grup aktivitetesh të ndërlidhura nga një fushë specifike
me buxhet dhe orar të kufizuar.
Para çdo planifikimi të projekteve ndërtimore duhet konsideruar:


Fushëveprimin e punës



Listën e aktiviteteve



Skemën e ndarjes se përgjegjësive



Aktivitetet qe ndërhyjnë mes vete në baza kohore



Faktorin e Motit(stinës).

2.3. Karakteristikat e projekteve ndërtimore
Literatura rreth menaxhimit të projektit përmban një numër mjaft të madh të përkufizimeve të
koncepteve të planifikimit të ndërtimit. Sipas profesionisteve te planifikimit te ndërtimit një
projekt karakterizohet nga elementet e mëposhtme :


Objektivi: Çdo projekt ka një rezultat të definuar i cili zakonisht i referohet kostove,
cilësisë dhe kohës së projektit ose aktiviteteve të tij.



Veçantia (unikaliteti) : është unik pasi ka karakteristika të cilat e shmangin plotësisht
reduktimin e ekzekutimit të saj në një proces të standardizuar dhe gjithmonë të
përsëritshëm. Edhe projekte të ngjashme si ndërtimi i fabrikave me specifikime të
barabarta mund të ndryshojnë në aspektin e konsumit të burimeve dhe kushteve
mjedisore. Prandaj, krijohet një organizim specifik i ndërtimi.



Kompleksiteti: Marrëdhëniet ndërmjet nën-aktiviteteve të ndryshme të kryera për të
arritur qëllimin e projektit kanë tendencë të jenë shumë komplekse. Për shembull, të dy
kohëzgjatjet minimale dhe maksimale duhet të specifikohen në mes të orëve të fillimit të
aktiviteteve.



I përkohshëm: Projektet kanë një datë të caktuar fillestare dhe përfundimtare. Kjo kërkon
një përqendrim të burimeve për të kryer projektin. Përveç kësaj, kohëzgjatja e projektit
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është e kufizuar nga arritja e objektivit të projektit dhe përfundon sapo të përmbushet
qëllimi i projektit.


Burimet: Burimet për realizimin e projektit zakonisht janë të kufizuara. Kjo i referohet
buxhetit, disponueshmërisë së burimeve njerëzore dhe pajisjeve.



Pasiguria(Risku): Në përgjithësi, një projekt përfshin një shkallë të konsiderueshme
pasigurie. Megjithëse projektet janë planifikuar paraprakisht, ato mbartin një element të
rrezikut që nuk duhet të neglizhohet. Shkaqet potenciale të pasigurisë përfshijnë
ndryshime në performancën e burimeve, të dhëna të papërshtatshme ose të pasakta, dhe
pamundësia për të parashikuar në mënyrë të kënaqshme për shkak të mungesës së
përvojës paraprake.



Cikli jetësor i projektit: Çdo projekt kalon përmes një cikli jetësor i cili shpesh përbëhet
nga pesë faza: projektimi konceptual i projektit, përkufizimi i projektit, planifikimi i
projektit, ekzekutimi i projektit dhe përfundimi i projektit e projektit.

2.4. Praktika aktuale në planifikimin e ndërtimit
Firmat ndërtimore dhe inxhinierike zakonisht veprojnë në nivel projekti dhe për rrjedhojë,
organizohen në përgjithësi si organizata që bazohen në projekte. Situatat e planifikimit në
organizimin e projektit janë zakonisht unike dhe ndryshojnë nga projekti në projekt. Përveç
kësaj, më shumë se 90% e firmave përballen me një situatë ku ato duhet të realizojnë më shumë
se një projekt në të njëjtën kohë (Payne 1995, 163). Performanca e një projekti nga pikëpamja e
kontraktorëve, që këtu kuptohet si respektimi i datave të shpërndarjes, buxheti, cilësia, duke
pasur parasysh kohën, koston dhe cilësinë e trekëndëshit, si dhe kënaqësinë e palëve të
interesuara, ndikohen ndjeshëm nga cilësia e projektit menaxhimit. Në seksionet vijuese,
planifikimi i projektit të ndërtimit paraqitet shkurtimisht me detyrat dhe metodat përkatëse të
cilat aktualisht zbatohen në praktikë. Bazuar në këtë diskutim, performanca e projekteve të
ndërtimit, si rezultat i cilësisë së procesit të planifikimit të projektit të ndërtimit është analizuar
në lidhje me anketat ekzistuese mbi projektet e ndërtimit ndërkombëtar
2.5. Afatet kohore si faktorë në planifikimin e projektit
Menaxhimi i projektit përfshin konceptimin, përkufizimin dhe planifikimin e një projekti si dhe
ekzekutimin dhe përfundimin e tij. Planifikimi i projektit konsiston në strukturimin e projektit
me detyrat e planifikimin e tijë dhe alokimin e burimeve. Ndërsa qëllimi i planifikimit të
5

projektit është të përcaktojë datat e fillimit dhe përfundimit të aktiviteteve të projektit, objektivi i
shpërndarjes së burimeve është të sigurojë furnizimin e mjaftueshëm dhe me kohë të burimeve
për ekzekutimin e projektit (Klein 1999). Normalisht, burimet nuk janë në dispozicion në sasi të
pakufizuar. Gjithmonë duhet pasur parasyshë se burimet më të rëndësishme të projektit janë të
pakta. Në projektet e ndërtimit, këto burime përfshijnë para, punë, pajisje dhe materiale ndërtimi.
Alokimi në kohë i punës dhe pajisjeve për projektet e ndërtimit është objektivi i planifikimit të
projektit të ndërtimit. Në këtë mënyrë, përzgjedhja e metodës së përshtatshme të planifikimit të
projektit për alokimin e burimeve të pakta të punës dhe pajisjeve është parakusht për planifikim
efikas të projektit. Me efikasitet nënkuptojmë saktësi sa më të lartë dhe çmime sa me të lira.
Rezultati i planifikimit të projektit është i një përkufizim i një sërë aktivitetesh që lidhen me
fillimin dhe përfundimin e aktivitetit përgjatë projektit. Një orar i aktivitetit është një instrument
i vlefshëm në komunikimin dhe koordinimin e proceseve me partnerët e jashtëm në zinxhirin e
furnizimit të brendshëm ose të jashtëm të kompanisë. Gjithashtu ai shërben edhe për planifikim
edhe për caktimin e burimeve të lidhura me secilin aktivitet duke marrë parasysh një masë të
performancës, si dhe planifikimin e aktiviteteve të jashtme. Prandaj, një orar mund të kuptohet si
burim informacioni për rezervimin e avancuar të personelit apo pajisjeve kyçe që veçanërisht i
referohet një mjedisi të shumë projekteve. Për më tepër, në bazë të një plani të besueshëm janë
planifikuar aktivitete të jashtme, të tilla si dhënia e të dhënave për prokurimin material,
mirëmbajtja ose dërgimi i porosive për konsumatorët e brendshëm ose të jashtëm. Në mjedisin e
kompanisë bashkëpunimi ndërmjet aktorëve në zinxhirin e furnizimit përfshin zgjidhjen e
marrëveshjeve për afatet kohore për punën nga nën kontraktorët dhe në veçanti marrëveshjen për
dorëzimin e materialit, planifikimin e aktiviteteve mbështetëse etj.

2.6. Performanca e projekteve ndërtimore
Industria e ndërtimit, më shumë se çdo industri tjetër, ende vuan një imazh të dobët dhe njihet
për si e brishtë për dorzimin e produktit te saje në raport me buxhetin dhe kohës (Fenn 2006,
249). Përveç kësaj, industria e ndërtimit është e prirur për mosmarrëveshjet kontraktuale, të
njohura edhe si qëndrime kundërthënëse të pjesëmarrësve të projektit, shfaqja e të cilave është
rritur ndjeshëm kohët e fundit dhe ndikon negativisht në industrinë e ndërtimit. Mosmarrëveshjet
në ndërtim kanë një histori të gjatë dhe disa studime kryesisht empirike janë kryer dhe publikuar
mbi shkaqet e mosmarrëveshjeve midis palëve në një projekti ndërtimi. Një pasqyrë
6

gjithëpërfshirëse jepet në (Fenn 2006). Ndërsa disa autorë pretendojnë se arsyet kryesore për
mosmarrëveshjet mbulojnë aspekte të tilla si alokimi i rrezikut, ndryshimet në dizajn dhe trajtimi
gjatë ekzekutimit të projektit (p.sh. Lewis et al 1992, Revay 1992), të tjera përmendin drejtësinë
dhe qartësinë e kontratave.
Këta këto parametra: dorëzimi i vonuar si dhe tejkalimi i kostos në projekte rrezikojnë suksesin e
projektit dhe e lënë klientin e projektit të pakënaqur. Prandaj, përkundër organizimit të
kujdesshëm të marrëveshjeve kontraktuale dhe krijimit të partneriteteve të besueshme, vonesat
mund të shmangen duke pasur parasysh faktorët e suksesit për projektet e ndërtimit.
Vonesa në projektet e ndërtimit kanë efekte negative si për pronarët ashtu dhe për kontraktorët.
Ndërsa pronarët(punëdhënësit) vuajnë nga humbja e të ardhurave, kontraktori ndeshet me kosto
më të larta të përgjithshme për shkak të periudhave më të gjata të punës që rezultojnë me rritje e
kostove të punës (Assaf dhe Al-Hejji 2006, 349), për të mos përmendur dëmtimin e imazhit të
kompanisë dhe ulur shanset në ofertat e ardhshme. Duke analizuar vonesat e projektit, ato mund
të klasifikohen sipas origjinës së tyre. Vonesa qe lidhen me pronarin, kontraktorin ose vonesa të
shkaktuara nga një palë e tretë.Në shumicën e rasteve kontraktuesi është ai i cili duhet të ofrojë
dëshmi për shkakun e vonesës.(Lee 2003, PS.14.1). Përfundimisht pronarët mund të shkaktojnë
vonesa në të gjitha fazat e ciklit jetësor të projektit, ndërsa përgjegjësia e kontraktorëve mund të
gjendet vetëm në fazat në të cilat ata kryejnë punë.
2.7. Planifikimi i ndërtimit bazuar ne burimet (asetet e kompanisë)
Siç është cekur më lartë industria e ndërtimit vuan nga performanca e dobët në parashikime dhe
planifikime. Përcaktimi i afateve kohore të projektit duhet të përshtatet me disponueshmërinë e
kufizuar të burimeve. Zgjedhja e një metode për zgjidhjen e një problemi të caktuar dhe alokimin
e burimeve varet fuqishëm nga kombinimi i specifikimeve mbi llojin e projektit të ndërtimit,
duke iu referuar:


Objektivave



Numri të projekteve që do të planifikohen



Llojet dhe mundësitë e burimeve,



Motit



Pjesëmarrësve

ne

projekt
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Prandaj, mund të identifikohen lloje të ndryshme të projekteve për të cilat mund të nxirren
strategji planifikimi. Në përgjithësi dallohen dy grupe projektesh:


Projektet përsëritëse



Projekte gjenerale(të rëndomta)

Për të dy llojet e projekteve mund të aplikohen metoda të ndryshme të planifikimit.
2.7.1 Projektet përsëritëse
Llojet e veçanta të projektit në ndërtim janë projekte të përsëritura. Me anë të kësaj është bërë
dallimi midis projekteve të përsëritura horizontale dhe vertikale. Projektet e përsëritura
horizontale, si autostrada, tubacioni ose ndërtimi i tunelit, konsiderohen gjithashtu si projekte të
vazhdueshme përsëritëse ose lineare. Në projekte lineare progresi i projektit matet në terma të
gjatësisë horizontale për shkak të natyrës lineare të planit gjeometrik dhe arritjes së punës. Në
krahasim, projektet vertikale të përsëritura përshkruajnë llojin e projekteve në të cilat njësitë e
paketave të punës përsëriten në të gjithë projektin në hapa diskrete, për shembull në ndërtimet e
larta ose ndërtime per banim banimit. Prandaj, ky lloj i projektit është referuar edhe si projekt
diskret përsëritës. Këto lloje të projekteve tashmë kanë tërhequr kërkime intensive. Zakonisht
këto lloje të projekteve planifikohen me metodën probabilitare P.E.R.T.
2.7.2 Projektet gjenerale
Projekte gjenerale janë projekte që fazat projektimit ose ndërtimit të tyre nuk perseriten përgjatë
ciklit realizues të projektit. Planifikimi i tyre bëhet duke u bazuar në faktorin e resurseve që
posedojmë dhe limiteve kohore. Planifikimi i tyre mund të bëhet më metoda grafike gjithashtu
edhe me metoda analitike(probabilitare).

2.8. Metodat e planifikimit te projekteve ndertimore
2.8.1. Metoda rrjetore
Metoda e planifikimit rrjetor konsiston në një paraqitje grafike të procesit teknologjik (duke
përdorur diagramet e rrjetit), që jep shikueshmëri të mirë në rrjedhën e zhvillimit të punës.
Për teknikën e planifikimit rrjetor CPM ekzistojnë këto të dhëna kronologjike:
-

Është zhvilluar më 1957 për nevoja të NASA.

-

Është emërtuar CPM (Critical Path Method) Metoda e rrugës kritike dhe paraqet
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planifikim deterministik.
-

Është përdorë për herë të parë në projektin "Polaris" më 1958 dhe konsiderohet që e ka
shkurtuar realizimin e projektit për 2 vjet.
Sot teknika më e përdorur është ajo "Precedence“dhe metoda CPM, veçanërisht për

lehtësitë në lidhje me përgatitjen e të dhënave për krijimin e planeve të rrjetit (dhe planeve të
tjera) duke përdorur paketa softverike moderne.
2.8.1.1. Matrica e aktiviteteve të CPM
Metoda e rrugës kritike (CPM) bazohet në diagramin rrjetor në të cilin faza e parë është
analiza e strukturës, e cila fillon me përpilimin e listës së aktiviteteve. (Beqiri. 2015) Duke
e shpërndarë projektin në të gjitha punët të cilat kryhen gjatë realizimit të tij dhe duke e
krijuar regjistrin e tyre, fitohen lista e aktiviteteve. Regjistri i aktiviteteve krijohet në mënyra
të ndryshme, varësisht se a është projekti i njohur që më parë, apo është një projekt i ri. Në
rastin e projekteve të njohura, mund të merren informacionet mbi projektet e ngjashme, por në
rastet kur nuk ka projekte të tilla, atëherë mbetet që të bëhet një analizë detale e
projektit. Pas kësaj vazhdon analiza e strukturës me përcaktimin e varësive reciproke të
aktiviteteve duke shfrytëzuar matricën e varshmërive të aktiviteteve. Matrica është katrore
dhe ka aq kolona dhe rreshta sa ka projekti aktivitete, gjatë së cilës me futjen e shenjës “+”
(ose në disa raste „x“) në fushën gjegjëse, definohet pamja e diagramit, ashtu që
përcaktohet se cili aktivitet është paraprak me atë që vrojtohet.

Tab. 1. Matrica bazike

AKTIVITETI

A
A
B
C
D
E
F
G
H

AKTIVITETI I VROJTUAR
B C D E F G H I J
+
+
+ +
+
+ +
+
+
+
+
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PA
RA

I
J
Matrica e këtillë mundëson konstruktimin e diagramit rrjetor, por për shkak të praktikës, në
rastet kur ka një numër të madh të aktiviteteve, ndonjëherë edhe disa qinda aktivitete, mund të
përdoret një tabelë më e thjeshtë në të cilën lidhjet reciproke paraqiten ashtu që në një kolonë
jepen të gjitha aktivitetet, ndërsa në tjetrën ato që janë paraprake.
Poashtu në tabelë, në kolona të veçanta mund të jepen ngjarjet të cilat u paraprijne aktiviteteve
të vrojtuara (i) por edhe ngjarjet e ardhshme të cilat vijojnë (j) dhe pastaj edhe koha e tyre e
zgjatjes (tij). Të dhënat nga tabela e mësipërme, janë paraqitur në mënyrë të thjeshtuar me
kohëzgjatjen e aktiviteteve të vrojtuara:

Tab. 2. Matrica e aktivitete
.Emri i
aktivit
etit
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Aktiv
itete
t
2
A,B
B
A
C
E,G
E,D
D,H

Ngja
rja
para
3
1
1
1
5
3
2
4
6
8
9

Ngja
rja e
ardh
4
2
3
4
7
6
8
6
9
10
10

Aktivitet
et
(i-j)

Kohëzgjatja

5
1-2
1-3
1-4
5-7
3-6
2-8
4-6
6-9
8-10
9-10

6
6
7
5
3
6
5
4
8
4
5

tij

2.8.1.2. Konstruktimi i diagramit të rrjetit
Procesi i konstruktimit të diagramit të rrjetit, i cili paraqet modelin grafik të përshtatshëm
për analizë matematikore të kushteve organizative, teknologjike, teknike dhe të tjera për
realizimin e një projekti, është i bazuar në vendosjen e renditjes logjike të aktiviteteve dhe
të varshmërive të tyre të ndërsjellta. (Beqiri. 2015)
Elementet kryesore të diagramit rrjetor janë projekti, aktiviteti dhe ngjarja. Në TPRR,
projekte konsiderohen: projektet shkencore-kërkimore dhe ekonomike, të planifikimit të
kuadrove dhe ato të aktivitetit shoqëror dhe kulturor. Aktivitetet paraqesin detyrën e veçantë
e cila mund të përcaktohet brenda një projekti dhe e cila kërkon një kohëzgjatje të caktuar si
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dhe resurse të tjera. Secili aktivitet fillon dhe përfundon me ngjarje, kështu që ngjarja
paraqet momentin e fillimit ose të përfundimit të aktivitetit të caktuar. Ngjarja nuk harxhon
resurset. Ngjarja fillestare nuk ka aktivitet paraprak, ndërsa e fundit nuk ka aktivitet
vijues.Bazuar në grafikun e rrjedhës së procesit teknologjik duhet të përcaktohet paraqitja
logjike (lidhjet) e aktiviteteve:


të përcaktohet se cilat aktivitete duhet të jenë të kryera plotësisht para fillimit të
aktivitetit të vrojtuar.



të percaktohen se cilat aktivitete munt të ndodhin paralelishtë



të përcaktohet se cilat aktivitete mund të fillojnë menjëherë pas aktivitetit të vrojtuar.



të shikohet nëse një aktivitet mund të ndahet në një numër të aktiviteteve individuale
të paralelizimit.

2.8.1.3. Paraqitja grafike e elementeve te planifikimi rrjetor
Te planifikimi rrjetor aktivitet paraqiten me shigjeta një kahor, ndërsa ngjarjet paraqiten me
rrathë të cilët lidhen me shigjeta. Simbolet që përdoren janë paraqitur në tabelën vijuese.

Tab. 3. Elementet e planifikimit rrjetor
Projekti

Secila detyre e planit e cila duhet kryer në ndonjë interval
kohor
Puna e cila duhet kryer në varshmëri të caktuar me tjetrën,
gjegjësisht periudha kohore e kaluar në mes dy ngjarjeve të
caktuara. Gjatësia e shigjetës nuk është proporcionale me
kohëzgjatjen e aktivitetit
Ngjarja e çastit e cila nuk ka kohëzgjatje. Secili aktivitet e ka

Ngjarja

ngjarjen fillestare dhe të fundit.
1

2
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1 - Fillimi i aktivitetit
2 – Fundi i aktivitetit
Aktiviteti fiktiv
Tregon ndërvarshmërinë e aktiviteteve të caktuara.
Kohëzgjatja është zero.

2.8.1.4. Rregullat tek metoda rrjetore

1. Dy ngjarje mund t’i lidhë vetëm një aktivitet:

A

B
A

B

Fig. 1. Rregullat tek metoda rrjetore (Beqiri. 2015)
Nuk mund të ndodhë asnjë ngjarje deri sa nuk kanë mbaruara të gjitha aktivitetet që dërgojnë
në atë ngjarje. Në shembullin e mësiposhtëm Ngjarja 4 nuk ndodhë deri sa nuk përfundojnë
plotësisht aktivitetet A, B dhe C.
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A

1

B

2

4

D

5

C

3

Fig. 2. Rregullat tek metoda rrjetore (Beqiri. 2015)
Laku ose rrethi i mbyllur nuk guxojnë të ekzitojnë në rrjet.

A

B

C

A

B

C

Fig. 3. Rregullat tek metoda rrjetore (Beqiri. 2015)
Diagrami i rrjetit e ka vetëm një ngjarje fillestare dhe një ngjarje të fundit. Në qoftë se
ekzistojnë më shumë, atëherë është e nevojshme që me aktivitete të lidhen në një gjarje
fillestare dhe një ngjarje përfundimtare. (Beqiri Edmond. 2015)

Ngjarja fillestare e rrjetit
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Ngjarja e fundit

Fig. 4. Skema rrjetore (fillimi-fundi) (Beqiri 2015)

2.8.1.5. Përmbajtja e fazave të planfikimit rrjetor CPM
Siç konstatuam edhe më lartë, teknika e planifikimit rrjetor përfshinë tre faza:


Analiza e strukturës:
-

Lista e aktiviteteve (Artikulimi i të gjithë procesit teknologjik në njësi më të
vogla organizative)
Përcaktimi i ndërlidhjeve në mes veprimtarive (në përputhje me teknologjinë
e miratuar të prodhimit)

-

Përcaktimi i kohëzgjatjes së aktivitetieve (në bazë të planeve të krijuara
statike)

-

Përcaktimi i resurseve të nevojshme (të fuqisë punëtore, makinerive,
materialeve dhe shpenzimeve)

-

Krijimi i një strukture të planit - Rrjetit, e cila tregon ndërvarësinë e operimit
të aktiviteteve dhe paraqitet me rrathë skematike.





Analiza e kohëzgjatjes:
-

Përcaktimi i fillimit dhe përfundimit të aktiviteteve

-

Përcaktimi i dinamikës së angazhimit të resurseve

Optimizimi i planit rrjetor:
Përveç tipit konvencional të lidhjes fund-fillim (FS, finish to start) me

stagnimet gjegjëse në vendet ku kjo është e nevojshme, mund të përmenden edhe lidhjet:
-

Fillim – fillim (SS, start to start) dhe

-

Fund - fund (FF, finish to finish)

me çfarë mundësohet paraqitja reale e teknologjisë dhe dinamikës së ndërtimit.
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2.8.1.6. Analiza e kohës
Metoda e rrugës kritike është një metodë deterministike te e cila është e mundur që të bëhet
vlerësimi i kohës për secilin aktivitet.
Analiza e kohës me anë të rrugës kritike, kryhet me anë të veprimit përpara – prapa, me
llogaritje të shkallëzuar progresive dhe regresive. Realizohet plotësisht ndaras nga analiza e
strukturës. Koha e vlerësuar e aktivitetit (e cila paraqitet me shigjetë në diagramin e rrjetit)
shënohet me tij. Në qoftë se kohëzgjatja e aktivitetit është përcaktuar saktësisht ajo shënohet
mbi ose nën shigjetën në diagramin rrjetor. Pas kësaj kalohet në përllogaritjen e paraqitjes
më të hershme dhe më të vonshme të ngjarjes fillestare gjegjësisht përfundimtare të aktivitetit.
(Beqiri. 2015). Te CPM, gjatë analizës së kohës përdoren prezentimi dhe shenjat grafike
vijuese:

Fig. 5. Skema për analizimin e kohës (Beqiri Edmond. 2015)
Ku është:
t – numri i aktiviteteve
0
t – fillimi më i hershëm
1
t – fillimi më i vonshëm
0
t – përfundimi më i hershëm
1
t – përfundimi më i vonshëm
Fillimi më i hershëm përcaktohet në kahjen e numeracionit të ngjarjeve në rritje (gjatë së
cilës numerimi bëhet me anë të rregullës së Fulkersonit), ndërsa për aktivitetin e caktuar (i –
j) është i barabartë me shumën e kohëve të të gjitha aktiviteteve paraprake. Në qoftë se
ekziston situata që në një ngjarje kryhen disa aktivitete, atëherë për fillim të aktivitetetit që
vijon nga ajo ngjarje, merret kohëzgjatja e rrugës më të gjatë e cila hyn në ngjarjen e saj
fillestare “i “.
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Përfundimi më i hershëm fitohet me shumën e kohëzgjatjeve të atij aktiviteti me dhe me
kohëzgjatjen e fillimit më të hershëm. Në qoftë se është „j“ngjarja përfundimtare për vetëm
një aktivitet, atëherë kemi:

tj ti + tij

Mirëpo në qoftë se ngjarja fillestare e aktivitetit të dhënë është njëkohësisht edhe ngjarje e
fundit të disa rrugëve, atëherë llogaritja bëhet sipas shprehjes:

Tj = max {ti + tj}

2.8.1.7. Rruga kritike e aktivitetit
Rruga kritike është ajo e cila fillon nga ngjarja “1” deri te ngjarja “n” dhe paraqet rendin e
aktiviteteve të cilat kanë kohëzgjatjen më të madhe. Këto aktivitete quhen aktivitete kritike.
(Beqiri. 2015) Mund të përcaktohet një rrugë kritike, por mund të janë edhe disa në një diagram
rrjetor (DRR), në të cilin edhe aktivitetet fiktive përfshihen në këtë rend. Rruga kritike
përcaktohet ashtu që në DRR nga mbrapa lidhen ato ngjarje tek të cilat koha e nisjes më e
hershme dhe më e vonshme, gjegjësisht nga përfundimi i aktiviteteve është e njëjtë, gjegjësisht:

tij =ti + tj
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Fig. 6. Skema e diagramit rrjetor me analizë të kohës (Beqiri. 2015)

2.8.2.

Metoda

e

Ganttogramit

Përdorimi i menaxhimit të projektit si një mjet modern daton nga vitet 1900. Diagrami i Gantt
ishte ndër skemat e para që filluan të përdoren.. Inxhinierët amerikanë Henry Gantt dhe
Frederick Taylor projektuan një metodë grafike për planifikimin dhe kontrollin e orarit të punës
dhe regjistrimin e progresit të tij. Grafiku Gantt është një lloj tabele vijash të trasha ku gjatësitë e
ndryshme të vijave horizontale përfaqësojnë hapësirën kohore të secilës veprimtari dhe boshti
vertikal rendit aktivitetet e ndara që përbëjnë projektin. Kjo metodë u përdor në projektin e
ndërtimit të Dam Hoover në vitin 1931. Listat e Gantt janë ende në përdorim sot, sepse ato
kuptohen lehtësisht nga e gjithë fuqia punëtore e projektit. Mangësitë e një tabele Gantt janë se
nuk tregojnë marrëdhëniet midis aktiviteteve brenda një rendi pune, ose kufizimet që mund të
imponojnë njëri-tjetrin.
Sipas literatures së përditësuar gantogrami është një grafit i shkallëzuar i cili shërben për
paraqitje të renditjes grafike të projektit. (Rodiqi. 2004).
Gantogramet

ilustrojnë kohën fillestare

dhe përfundimtare të disa aktiviteteve të

pandryshueshme dhe të përmbledhura të projektit. Elementet e pandryshueshme dhe të
përmbledhura përfshijnë ndarjen e strukturës punuese. Gantogrami shikohet në sistemin
koordinativ, ashtu që në boshtin x paraqitet koha e paraqitur në njësi kohore- kohëzgjatje,
ndërsa në boshtin vertikal paraqiten objektet e kohëzgjatjes. Te secili planifikim është e
nevojshme që të merret parasysh edhe rezerva kohore. Rezerva kohore më së shpeshti përdoret
te ato aktivitete të cilat nuk gjenden në rrugën kritike (aktiviteti i cili në projekt zgjatë më
shumë, gjegjësisht shuma e kohëzgjatjeve të aktiviteteve në të është më e madhja).
Nevojitet që të vërehet diferenca në mes kohës reale dhe asaj të planifikuar. Këto kohëzgjatje
mund të paraqiten paralelisht në gantogram, por elementet më të rëndësishëm në paraqitjen e
kohës janë shenjuesit të cilët paraqesin raportet e aktiviteteve, si dhe shënojnë fillimin dhe
fundin.
Te diagramet e Gantit, aktivitetet paraqiten me vija të trasha (shirita). Aktivitetet
përmbledhëse (pikat kontrolluese) dhe detyrat kryesore kanë shënim të veçantë.
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Shiritët e Gantit janë treguesit kryesorë të rrjedhës së kohës përbrenda grafikut për ndonjë
aktivitet, në to shënuesit paraqiten si markues të ngjarjeve të rëndësishme. Mund të janë të
ndërlidhur me vija lidhëse ose me vija shtuese të cilat tregojnë varshmëritë në mes aktiviteteve
në projekt.
Diagramet e Gantt-it mundë ti paraqesim pa varshmëri logjike ndërmjet aktiviteteve. Në
softwear-t bashkëkohor janë përfshirë edhe shigjetat për të treguar varshmëritë, por shpesh
fitohet një fotografi e papërshtashme. Një pjesë e madhe e hapësirës (fletës) rreth diagramit të
Gantit mbetet e zbrazët.
Diagrami i Gantit zhvillohet në tre hapa:
1.

Planifikimi i aktiviteteve të diagramit – për secilin aktivitet i cili duhet të kryhet,
duhet përcaktuar kohën e inicimit, vlerësimin e kohëzgjatjes dhe faktin se a mundet
aktiviteti të kryhet paralelisht apo sipas rendit me aktivitetin tjetër.

2. Transformimi i tabelës në diagram me shirita
3.

Zhvillimi i diagramit të aktiviteteve sipas rendit të kryerjes – vizatohen operacionet
paralele ose në rend sipas intervaleve kohore. Kështu fitohet koha e fundme e zgjatjes së
tërë projektit. Fitohet rruga kritike e aktiviteteve (kohëzgjatja e të cilave është më e
gjata).

Fig. 7. Shembulli i Gantogramit të thjeshtë-(Microsoft Excel 2013)
Përparësia e paraqitjes me Gantogram është në kuptueshmërinë e lehtë, shikueshmërinë dhe
fleksibilitetin e lidhur me ndryshimet përbrenda projektit si dhe me mbindërtim.
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Nga e gjithë kjo që u tha për teknikën me Diagramet e Ganttit, mund të konstatohet që:


Është zhvilluar më 1910-1915, zbuluesi Henry Gantt, SHBA, inxhinier i
makinerisë, punonte në industrinë e përpunimit të metaleve.



Shfrytëzohet sistemi koordinativ, në të cilin në boshtin horizontal paraqitet koha
(shkallëzim kontinual) ndërsa në boshtin vertikal aktivitetet (shkalla diskrete).



Aktivitetet paraqiten me shirite. Aktivitetet përmbledhëse (pikat kontrolluese)
dhe detyrat kryesore kanë shënim të veçantë.



Diagramet e para të Gantt-it nuk kanë treguar varshmëritë logjike ndërmjet
aktiviteteve. Në softverët bashkëkohor janë përfshirë edhe shigjetat për të treguar
varshmëritë, por shpesh fitohet një fotografi e pa përshtashme.

2.8.3.

Metoda

P.E.R.T

Sipas metodes probabilitare P.E.R.T kohëzgjatje e aktivitetit për një projekt të caktuar
konsiderohet e ndryshueshme që nënkupton që kohëzgjatja e çdo aktiviteti është një
variabël e rastësishme që ndjek një shpërndarje probabilitare. (Dervishi. 2015). Kjo
shpërndarje e parobabilitare është e njëjtë për çdo proces që do të programohet. Shpërndarja
probabilitare e përdorur për këtë metodë është e llojit Beta ku ekuacioni i saj është:

Variablat a dhe 𝑏 përcaktojnë pikat ekstreme të shpërndarjes, ndërsa 𝛼 dhe 𝛽 përcaktojnë
formën e funksionit.
Mesatarja dhe ndryshorja e shpërndarjes Beta paraqitet me ekuacionet e mëposhtme:
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Përdorimi i shpërndarjes Beta mund të thjeshtësohet duke përdorur 3 parametra të shprehur në
kohëzgjatje kohore:
𝑎= kohëzgjatja më optimiste
𝑚= kohëzgjatja më probabël
𝑏= kohëzgjatja më pesimiste

-Kohëzgjatja më probabël përbën intervalin kohor në të cilën aktiviteti kryhet dhe është
intervali kohor që ndodh më shpesh kur aktiviteti përsëritet më shumë se një herë.
-Kohëzgjatja optimiste përbën intervalin kohor minimal në të cilën aktiviteti kryhet kur të
gjitha rrethanat janë të favorshme dhe çdo proces shkon sipas planit. Kjo kohëzgjatje
mund të jetë 90 % e kohëzgjatjes më probabël 𝑚.
-Kohëzgjatja më pesimiste përbën intervalin kohor maksimal në të cilën aktiviteti kryhet
kur disa rrethana janë jo të favorshme ose katastrofike (fatkeqësi natyrore, aksidente,
epidemi, kriza ekonomike, probleme juridike). Kjo kohëzgjatje mund të jetë 120 % e
kohëzgjatjes më probabël m. Nëqoftëse merren parasysh të gjitha ngjarjet jo të favorshme
atëherë kohëzgjatja e aktivitetit do të ishte në pafundësi. Duke përdorur këto tre variabla,
atëherë mesatarja dhe ndryshorja e shpërndarjes Beta shprehet si më poshtë: (Dervishi.
2015)
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Vlera mesatare e shpërndarjes 𝐷 nuk përkon me vlerën më probabël, dhe me të mesmen
për shkak të asimetrisë të shpërndarjes. Kohëzgjatja 𝐷 në grafikun e mëposhtëm
ndodhet në segmentin K i cili përbën distancën midis kohëzgjatjes më probabël m dhe
mesatares së vlerës së kohëzgjatjes më optimiste dhe më pesimiste:

Fig. 8. Grafiku i densitetit të probabilitetit të tipit Beta. (Beqiri. 2015)
Duke përcaktuar tre parametrat a, b dhe m, mund të llogaritet kohëzgjatja dhe
ndryshimet e shpërndarjes së tij.Për të gjetur kohëzgjatjen e të gjithë projektit, gjendet
shuma e të gjithë mesatareve të rastësishme të afateve kohore që ndjekin të njëjtin
funksion shpërndarje dhe gjendet me shprehjen e mëposhtme:
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Ku: 𝐷 𝑖 , 𝐷 2,..... 𝐷 𝑛 janë kohëzgjatjet e aktiviteteve kritike dhe 𝜎 shpërndarjet e
secilës. Ndërsa probabiliteti i përfundimit të projektit llogaritet me formulën:

f(t)=
Sipas metodës P.E.R.T nuk merren në konsideratë vetëm sekuencat kritike që kanë
një numër të madh aktivitetesh, ku asnjë aktivitetet nuk është dominues. (Dervishi. Ilir.
2015)
Duke u bazuar në përkufizimet e mësipërme, Metoda P.E.R.T anashkalon sekuencat kritike
më të vogla dhe automatikisht priret të japë një vlerësim optimist të kohëzgjatjes së projektit.
Mungesa e një lidhje midis kohëzgjatjes të një aktiviteti dhe kohëzgjatjes së gjithë projektit
inxhinierik kërkon nevojën e përdorimit të metodave simuluese. Kjo metodë integrohet edhe
në metodat e vlerësimit dhe menaxhimit të risqeve, për të përcaktuar kohëzgjatjet e
aktiviteteve pasi është identifikuar shfaqja e risqeve në to.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Aktivitetet ndërtimore në punishte konsiderohen si jo stabile pa marrë parasysh llojin e
aktivitetit, pasi shumica e tyre nuk trajtohen në një plan dinamik të mirëfilltë, ndërsa planet
dinamike në shumicën e projekteve në sektorin e ndërtimit pothuajse nuk zbatohen ose nuk
kontrollohen nga ekspertë të kësaj lëmije. Mos përfillja e afateve të përfundimit të pozicioneve
ndërtimore rezulton me vonesa në dorëzimin final të objektit andaj konsideroj që kjo është
problematika që duhet shqyrtuar. Ekzistojnë disa metoda për paraqitjen e planeve dinamike siç
janë: Metoda rrjetore dhe Ganttogrami. Në vijim të kësaj teme do analizohet dhe hartohet në
mënyre profesionale plani dinamik i punimeve rreth ndërtimit të vrazhdë për objektin P+2 me
metodën e Ganttogramit bazuar ne dokumentet inxhinierike.
3.1. Përshkrimi Arkitektonik
3.1.1. Arkitektura
Situacioni – Ngastra ku do të vendoset objekti gjendet në zonën e urbanizuar dhe faktikisht edhe
të realizuar sipas planit urban deri te lokacioni ekziston infrastruktura rrugore kanalizimit,
ujsjellsi dhe ajo e rrymës elektrike. Vendosja e objektit është bërë në harmoni me objektet të
ndërtuara në këtë zonë, tereni është i rrafshët . Objekti është projektuar në harmoni me objektet
dhe duke respektuar parcelat përrreth dhe gjithashtu duke përkuar me rrethinën me etazhitet të
njëjt dhe me madhësi të njëjt pa e cënuar formën e objekteve për rreth dhe duke ju përshtatur
edhe PRRU-së.
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3.1.2. Etazhiteti
Etazhiteti I planifikuar nga kushtet e dhëna është deri në P+2 dhe penthaus dhe në bazë të këtyre
të dhënave gjithashtu duke respektuar edhe kushtet tjera ndriqimit etazhiteti është projektuar P+2
duke bashkrënduar me objektet dhe duke e respektuar vijen ndërtimore.

3.1.3. Kushtet e lokacionit
Kushtet e lokacionit mundësojnë që objektet në ngastra të ndryshme të bashkrëndojnë në mes
vete duke krijuar një fasadë të vazhdueshme dhe një kontinuitet.Distancat e objektit në raport me
rrugën janë në përputhje me ligjet në fuqi ku për këtë edhe është marrë pëlqimi për vendosjen e
objektit në distancë të caktuar nga rruga është në drejtëvijë dhe bashkrëndon me objektet që
janë në ndërtim e sipër kështu që të ruhet vija rregullative e instalimeve veq është përcakëtuar
nga objektet në vazhdim.
Ku është mirë që të ruhet edhe vija e ndërtimit duke u përputhur me objktet ekzistuese në
ndërtim e sipër si dhe për shkak të mënyrës së tyre edhe ky objekt është planifikuar që të jetë në
lartësinë e tyre dhe të përputhet edhe me etazhitetin e tyre duke mos cënuar kontinuitetin e
ndërtimit.
3.1.4. Objekti në rrethinë dhe përbërja .
Objekti ka destinim banues në përputhje të plotë me aktivitetet në atë zonë. Gjithashtu vlen të
theksohet se objekti i projektuar është në harmoni me objektet për rreth dhe gjithashtu duke
përkuar me rrethinën

me etazhitet të njëjtë dhe me madhësi të njëjtë dhe destinim të

njëjt ,gjithashtu pa e cënuar formën e objekteve përreth dhe pa e rënduar kontinuitetin e zonës
dhe lokalitetit në përgjithësi .
Sistemi konstruktiv – Konstruksioni i objektit është sistem skeletor si mbajtës janë shtyllat dhe
muret nga betoni I armuar ,muret e jashtme janë të dimenzioneve 25cm kurse ata të brenshmit
12 cm dhe muret ndarëse sipas nevojës janë me dimenzione 25 cm ,kurse shtyllat janë të
dimenzioneve të llogaritura në statikën e objektit.
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Përdhesa- Në përdhesë është projektuar sipërfaqja banuese , si dhe pjesa e hyrjeve në pjesën
banuese të etazhave ku hyrjen janë në pjesën e ndarë nga ajo përdhesës pa ndërhyrje në nëjra
tjetrën.
Kati I-Kati II- Nëpër etazhat e banimit të koncentruara 2 banesa në kat ku shkallët janë të ndara
nga koridori dhe kanë ventilim direkt të cilat shkallë mundë të përdoren njëkohësisht edhe për
shkallë kundër zjarrit .
Përmbajtja e objektit është e shënuar në plan dhe sipërfaqja e përgjithshme do të paraqitet si më
poshtë .
Më poshtë është paraqitur sipërfaqja shfrytëzuese banimore.
Sipërfaqja e përdhesës
Hyrja një

113.45 m2

Hyrja dy

113.45 m2

Shkallet dhe hyrjet

17.17 m2

Gjithësejt Perdhesa neto

219.85 m2

Gjithësejt Perdhesa bruto

241.57 m²

Sipërfaqja e kateve të banimit 1-2
113.45 m2

Banesa 1
Banesa 2

113.45 m2

Banesa 3

113.45 m2

Banesa 4

113.45 m2

Sipërfaqja

banimore

per

etazhë

per 226.90 m2

llogaritje te dendesise banimore
Hapsira e perbashket

17.17 m2
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Gjithësejt katet e banimit neto

453.80 m2

Gjithësejt katet e banimit bruto

483.14 m²

Sipërfaqet e përgjithshme
Perdhesa

241.57 m2

Katet e banimit

483.14 m2

Gjithësejt sipërfaqet bruto

724.71 m²

Gjithësejt

sipërfaqet

e

dendesise 680.70 m2

banimore 3 etazha.

3.1.5 Sistemi i ndërtimit
Sistemi i propozuar i ndërtimit është skelet i betonit te armuar i kombinuar me mure(mundet
edhe paralel me mure mirëpo duke pas parasysh qe te mos te behet zvogëlimi i trajeve dhe i
shtyllave). Muret janë jo konstruktive si ato te jashtme, ashtu edhe muret e brendshme.
Konstruksioni i kulmit është i pjerrtë.
3.1.6. Ndërtimi dhe arkitektura
3.1.6.1. Punët përgatitore dhe shënjimi i objektit
Punët përgatitore përfshinë mobilizimin dhe transportimin e mekanizmit, organizimin, rrethimin
e punishtes dhe shënjimin e objektit.
3.1.6.2. Themelet
Ne baze te llogarive statike marka e betonit te themeleve është C- 25. Planet e armaturës dhe
hollësitë janë dhëne ne pjesën grafike te projektit. Shtresa mbrojtëse te themelet është 5cm dhe
montimi i armaturës duhet te behet ne baze te planit te armaturës.
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3.1.6.3. Konstruksioni – Skeleti
Skeleti i objektit (shtyllat dhe trajet) duhet te ekzekutohen nga betoni i armuar te markës C-25.
Armimi i shtyllave dhe trajeve behet ne baze te planeve dhe hollësirave te dhëna ne pjesën
grafike.
3.1.6.4. Konstruksioni ndërkat – Pllakat
Konstruksioni ndërkat te ekzekutohet nga pllakat gjysme montazh e tipit ferte me lartësi h=20
cm, ku ne pjesën e sipërme te pllakave vendoset rrjeta konstruktive Q138, Vlen te theksohet e
pllaka e dyshemesë është pllake beton arme me trashësi h=12 cm, ndërsa konzollat gjithashtu
edhe pllaka pos d janë beton arme Llogarite statike, planet e armaturës dhe hollësitë lidhur me
montim te armaturës janë dhëne ne pjesën grafike ndërsa kriteret e përgatitjes dhe vuarjes se
betonit ne vepër janë përshkruar ne pjesën e punëve te betonit.

3.1.6.5. Muratimi
Muratimi i mureve te jashtme behet me blloqe te zbrazëta argjilli (me dimensione 19x20x25 cm).
Muratimi i mureve te brendshme ndarëse behet blloqe te zbraztë te argjillit (me dimensione
19x20x25cm). Muratimi-lidhja e blloqeve behet me llaç vazhdues 1:2:6 ndërsa rendit te pare i
paraprinë ekzekutimi i shtresës hidroizoluese me qellim te ndërprerjes se transmetimit te
lagështisë.
3.1.6.6. Kulmi
Kulmi mbi ndërtese është i pjerrtë me kënde te ramjes 12 o Konstruksioni i kulmit te punohet nga
halore te kategorisë se pare me atestet e dëshmuara. Lidhjet e duhura për trajet e konstruksionit
te ekzekutohen me bulona, klanfa dhe gozhda. Veshja e konstruksionit me tutje te behet me
dysheme prej dërrase t=2.2 cm, si baze per ekzekutimin e hidroizolimit adekuat për llojin e
mbulesës se propozuar.
3.1.6.7. Punët e mbulesës
Mbulimi i kulmit te behet me tjegulla te kuqe prej argjile të tipit tondah. Është i domosdoshëm
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instalimi i shtresës se hidroizolimit si dhe kujdesi i vazhdueshëm tek montimi i ulluqeve dhe
veshja e oxhaqeve. Punët e mbulesës gjithashtu nënkuptojnë montimin e fitingjeve si kapakët për
ventilimin e kulmit dhe mbrojtësit e bores. Zgjedhja e nuancës përcaktohet nga ana e
projektuesit. Streha është e larguar nga muri 30 cm dhe 80 cm nga ana e parme. Pjesët e
dukshme te dërrasave dhe trarëve te mbrohen me “sadolin” dhe pastaj te ngjyrosen me llak pa
ngjyre ne dy shtresa.
3.1.6.8. Punimet e betonit
Betoni duhet te punohet nga përzierja e agregatit kualitativ dhe i pastër. Po ashtu edhe uji i cili
përdoret duhet te jete i pastër nga përbërja e tij. Betoni mund te prodhohet ne punishte por duhet
ne mënyre strikte te përmbush kriteret e parapara dhe klasën e kërkuar. Për secilin pozicion te
betonit ku kërkohet klasa e caktuar e betonit ekzekutuesi është i detyruar qe te beje ekzaminimin
e betonit me anën e kubzave 20x20x20 cm te cilat analizihohen nga institucionet e pavarura.
Vibrimi i masës se betonit behet deri ne atë mase deri sa te hiqen flluskat e ajrit nga masa e
betonit.
3.1.6.9. Shtresa mbrojtëse
Mbi shtresën e zhavorrit vendoset shtresa mbrojtëse e betonit me trashësi 5 cm. Kjo shtrese do te
ndihmonte shtruarjen e armaturës për themele dhe pllake dhe do te mbronte betonin nga
ndikimet. Kjo shtrese duhet te jete C- 15.
3.1.6.10. Themelet
Pas gërmimit te themeleve, vendosjes se shtresës mbrojtëse te betonit dhe zhavorrit nen themele
pregaditen themelet për betonim. Themelet janë te vequara. Betoni i cili futet ne përdorim duhet
te ketë markën e kërkuar. Zhavorri duhet ti plotësoj te gjitha kushtet. Preferohet qe betoni te
punohet ne fabrikat e betonit. Për çdo vend ku kërkohet marke e caktuar e betonit duhet bere
analizat e kubzave me pare te ndara. Themelet punohen nga betoni i C-25 dhe janë te vequara.
Dimensioni i prerjes tërthore dhe detalet e armaturës janë te dhëna ne vizatime. Dimensionet e
themeleve janë te përvetuara te mëdha si pasoje e stabilitetit te dobët te tokës dhe llogarisë
statike.
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3.1.6.11. Shtyllat dhe trarët
Marka e betonit për shtylla dhe traje ne gjithë objektin duhet te jete C-25. Llogarite statike dhe
përcaktimi i armaturës është bere me programin “TOËER ”. Te gjitha pozicionet para betonimit
duhet kontrolluar.
3.1.6.12. Pllakat
Konstruksionet mesktor te objektit janë përvetësuar pllaka gjysme montazh e tipit ferte me lartësi
H=20 cm, (16+4) ku ne pjesën e sipërme te pllakës vendoset rrjeta konstruktive Q138, Konzollat
dhe pllaka pos d janë përvetësuar masive. Planet e armaturës dhe detalet janë te bashkangjitura
ne vizatime. Betonimi duhet te behet me pompë betonuese dhe duhet te ketë Klasën C –25.
Duhet pasur kujdes kohen e betonimit dhe temperaturën. Përkrahja e pllakës gjate fazës se
betonimit nga ana e poshtme duhet te jete nga skelaria metalike e cila vendoset ne çdo 1 m’ ne dy
drejtimet. Ato nuk hiqen për se paku 28 dite apo kur mbikqyrsi ta japë lejen për atë. Pas
betonimit duhet te behet mirëmbajtja e betonit gjate ngurtësimit për një periudhe 3 javore.


Armatura

E gjithë armatura për konstruksion duhet te jete e brinjezuar , e pastër dhe pa korizion S-400/500
3.1.6.13. Montimi i ulluqëve
Montimi i ulluqeve horizontale dhe vertikale do te behet nga llamarina e zinkuar t=0.55 mm.
Ulluqet horizontale duhet te jene Ø 10 cm me mbajtës çdo 75 cm cfare nënkupton ne çdo mahi
duhet te vendoset mbajtësi. Ulluqet horizontale duhet te kenë ramjen se paku 0, 5 % ne drejtim te
ollukut vertikal.
Ulluqet vertikale janë Ø 12 cm, prej llamarinës te aluminit te zinkuar te përforcuara për mur ne
çdo 1.0 m’. Te gjitha vazhdimet duhet te pikohen me kujdes te veçante.
3.2. Paramasa
Objekti banues

PARAMASA

DHE

PARALLOGARIA

E

PUNEVE

NDERTIMORE
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Nr.

PERSHKRIMI I PUNEVE

A

PUNET E VRAZHDA NDERTIMORE

I

Punet e dheut

1

Planifikimi i terenit, me thellësi deri 20 cm dhe

Njesia

Sasia

Qm.njesi Prodhimi

m3

50.0

/

/

m3

200.0

/

/

m3

100.0

/

/

m3

24.0

/

/

m3

50.0

/

/

m3

30.0

/

/

m2

200.0

/

/

largimi i dheut në deponi
2

Germimi i dheut (kat.III) për themelet e objektit në
thellsi deri ne 4.0 m dhe transportimi i dheut të
tepërt në deponi

3

Furnizimi, shtrimi, planifikimi dhe ngjeshja e
zhavorit (Tamponit), nën themele.

4

Furnizimi dhe mbushja e trupit të drenazhës me
zhavor lumi, fraks. 30/60mm, (i larë), i cili duhet
vendosur me kujdes te shtuar, duke ruajtur
dimensionet e profilit te trupit drenazhues dhe
ruajtjen e hidroizolimit vertikal

5

Mbushja e hapsirave perreth objektit, me dhe të ri,
për të krijuar nivele dhe planifikim të ri te
oborrit.Dheu duhet qitur ne shtresa ~30 cm e
përcjellur me ngjeshje.

6

Furnizimi, shtrimi dhe ngjeshja e zhavorit, trashesie
~12 cm, ne pjeset e platove dhe stazave me kubeza
betoni, ne oborr

7

Furnizimi dhe montimi i kubzave te betonit (t=5
cm), në platot dhe staza. Montimi i tyre bëhët mbi
shtresë rërë fr.0/4mm, trashesie ~8cm
GJITHSEJT I

(EURO)

II

Punet e betonit

1

Furnizimi dhe betonimi i këmishëzes B.A. (t=2x8

/

m3

25.0

/

/

cm), C-12/15, nën themel pllakë, e rrafshuar
maksimalisht (bazë e hidroizolimit) . Në pozicion
përfshihet edhe punimi i kallupeve të nevojshme
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për betonim.
2

Furnizimi dhe betonimi i themel-pllakes, trashesie

m3

165.0

/

/

m3

0.00

/

/

m3

21.84

/

/

m3

25.2

/

/

m3

146.0

/

/

m3

45.8

/

/

m3

12.00

/

/

m3

0.0

/

/

50 cm, me beton 25/30, duke perdorur aditiv per jo
ujepershkueshmeri (Plastiproof, ose ngjashem).
Eshte

i

obligueshem

vibrimi

efektiv,

gjate

betonimit!
3

Furnizimi dhe betonimi i mureve të Bodrumit, me
beton C25/30, me dimensione sipas detajeve të
llogarisë statike. Në pozicion përfshihet edhe
punimi i kallupeve të nevojshme për betonim, dhe
vibrimi efektiv gjatë procesit të betonimit

4

Furnizimi dhe betonimi i mureve të shkallve ne
Perdhe dhe Kate, me beton C30/37, me dimensione
sipas detajeve të llogarisë statike. Në pozicion
përfshihet edhe punimi i kallupeve të nevojshme
për betonim, dhe vibrimi efektiv gjatë procesit të
betonimit

5

Furnizimi dhe betonimi i shtyllave në, Përdhesë dhe
kate me beton C30/37 duke bërë vibrimin efektiv
gjatë betonimit.

6

Pergaditja e Kallupeve (shallimi) dhe betonimi I
pllakave te meskatit te perdheses dhe katit, trashesie
20cm, C25/30

7

Furnizimi dhe betonimi i Trajeve në Përdhesë dhe
kate me beton C25/30 duke bërë vibrimin efektiv
gjatë betonimit.

8

Pergaditja e Kallupeve (shallimi) dhe betonimi i
shkallëve në

përdhe dhe kate, C25/30 duke bërë

vibrimin efektiv gjatë betonimit.
9

Pergaditja e Kallupeve (shallimi) dhe betonimi I
mureve te shtepizave te kulmit mbi katin e fundit se
bashku me pllaken mbi shtepize si dhe i atikës së
kulmit mbi pllakën e katit te fundit, me beton
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C25/30 duke bërë vibrimin efektiv gjatë betonimit.

GJITHSEJT II

(EURO)

III

Punet e armimit

1

Furnizimi,prerja, lakimi dhe montimi i armatures

/

kg

32721.5

/

/

A.B. 400/500-II, sipas detajeve te llogarise statike

GJITHSEJT III

(EURO)

IV

Punet e muratimit

1

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te

/

cope

12675.0

/

/

m3

1462.5

/

/

m3

6240.0

/

/

m'

20.0

/

/

m3

277.2

/

/

jashtme, me blloqe Giter 20x20x25 cm, trashesie
25cm, me llaq vazhdues 1:2:6 Perdhese dhe kate
2

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve
ndarese, me blloqe argjile 20x20x12.5 cm, me llaq
vazhdues 1:2:6

3

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve
ndarese, me blloqe argjile 20x20x25 cm, me llaq
vazhdues 1:2:6

4

Furnizimi me material të nevojshëm dhe muratimi i
Shunt-kanaleve, me blloqe të gatshme, finalisht të
kompletuar me rozetat përkatëse.

5

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te
ballkonit, me blloqe argjile 20x20x12.5 cm, me llaq
vazhdues 1:2:6. (muri ne pjesen e siperme si dhe
lidhjet ne qoshe perforcohet me arkitra perkatesisht
shtylle betoni te armuar.)

GJITHSEJT IV

(EURO)

V

Punet e Kulmit

1

Furnizimi me material te nevojshem dhe punimi i

/

m2

280.0

/

/
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Hidroizolimit horizontal mbi Pllakën e Kulmit, i cili
do te realizohet me lyerje bituliti, bitumeni te
nxehte dhe dy shtresa folie e bitumenizuar (Kondor
4 mm), me pershkelje te rolneve, min 10cm. Ne
pozicion

perfshihen

edhe

foliet

ndarese

te

nevojshme.
2

Furnizimi me material dhe vendosja e termoizolimit

m2

280.0

/

/

e m2

280.0

/

/

280.0

/

/

8 cm i presuar maksimalisht ( sistem "stirodur" ose
ngjashem).
3

Furnizimi

me

material

dhe

vendosja

konstrukcionit të kulmit -duke përfshirë pahitë nga
druri me dim 10x12, traut të kurorës 12x12 ,
drrasimin dhe listellat.
5

Furnizimi dhe punimi i mbulesës se atikes se kulmit
prej

llamarines

se

plastifikuar.

Ne

m2

pozicion

perfshihen mjetet tjera te nevojshme si perforcues
metalik, bulona, saldimet etj.
6

Furnizimi dhe montimi I ullukve horizontal e

/

vertikal, te punuar prej llamarines se plastifikuar e
te ngjyrosur, δ=0,7mm. Ne pozicion perfshihen te
gjitha veprimet e nevojshme per kete lloj pune, si
mbajtsit e ullukve, Kokat e vertikaleve, kthesat,
saldimi, e te ngjashme.
6.1.

Ulluk horizontal

m'

25.0

/

/

6.2.

Ulluk vertikal

m'

45.0

/

/

GJITHSEJT V

/
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4. QËLLIMI, METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
4.1 Qëllimi:
Për organizimin e planit dinamik të punimeve fillimisht duhet të zbatohet lloji i duhur i planit
dinamik në varësi të llojit dhe madhësisë së objektit
Qëllimi i këtij punimi është krijimi i një pasqyreje të qartë rreth planifikimit të projektit të
ndërtimit. Duke marrë parasyshë që menaxhimi i projektit është një aftësi thelbësore në
industrinë e ndërtimit, proceset e planifikimit të projekteve me cilësi të lartë janë të nevojshme
për suksesin e projektit.
Për realizimin e përpikët të projektit të ndërtimit është e domosdoshme që plani dinamik të
kalkulohet sakët, duke i përfshirë të gjitha burimet asetet në posedim. Dëshira dhe vullneti për të
vazhduar karrieren time ne fushën e organizimit të punës ka qenë njëra nga arsyet e këtij
hulumtimi, andaj studimin nga lloje të ndryshme literaturash e kam konsideruar si përmirësim
mbi njohuritë e mija në këtë fushë.

4.2 Metodologjia:
Në këtë hulumtim shqyrtohen metodat per organizimin e planeve dinamike të punës, në kuadër
të të cilit kamë përfshire analizë dhe krahasim mes formave te paraqitjes së planeve dinamike.
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Metoda e përdorur për këtë punim diplome është metoda hulumtuese-krahasuese, në kuadër
të së cilës kam përfshirë analizën e përmbajtjes. Për të dhënat jam orientuar në burime sa më
kredibile, si libra dhe punime shkencore.

5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Si prezantim te rezultateve kam vendosur qe aktivitetet ndërtimore nga objekti P+2 ti vendosi ne
ganttogram ku përmes tyre synoj te paraqes ecurinë kohore te zhvillimit te punimeve përgjatë
faktorit kohe.
Projekti si mostër studimi është real dhe ka te shqyrtuara te gjitha proceset ndërtimore rreth
ndërtimit të vrazhët.
Në vazhdim do të analizohen në mënyrë më të detajuar të gjitha fazat e projektit dhe
karakteristikat e projektit ne ganttogram.
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6. KONKLUZIONE
Në ditët e sotme metoda grafike më e përdorur për paraqitjen e planeve dinamike të punimeve
është gantogrami, gjithashtu si metode mund të konsiderohet si një standard botëror edhe pse
metoda është mjaft e vjetër. Grafiku i Gantt-it është një raport themelorë për menaxherët e
projekteve. Ai u mundëson që të ndërtojnë dhe të planifikojnë aktivitete të ndryshme dhe ti
përdorin si pasqyra kontrolluese përgjatë jetëgjatësisë së projektit.
Zhvillimi i teknologjisë së kompjuterëve ka mundësuar që ndërhyrjet në grafikun e ganttit të mos
përbëjnë problem.
Përdorimi i metodave për planifikimin e aktiviteteve ndërtimore na bënë më profesional dhe të
besueshëm si menaxher në industrinë e ndërtimit, industri kjo që besimin dhe profesionalitetin i
ka si parametra themelore përgjatë ciklit te sajë.
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